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ABSTRAKT
Qytetet në ditët e sotme përballen me sfida komplekse për të përmbushur objektivat në lidhje me
zhvillimin socio-ekonomik dhe cilësinë e jetës. Koncepti i "qytetit të zgjuar" është një përgjigje
ndaj këtyre sfidave. Infrastruktura e TIK-ut luan një rol kyç në këtë fushë të re kërkimore duke
qenë gjithashtu një mjet për shoqërinë që të lejojë idetë e reja të përparojnë dhe të zhvillohen qasje
të reja, më efikase, me qëllim të zgjidhjes së disa problemeve dhe njohurive të ardhshme në zonat
urbane dhe më shumë në përgjithësi në kontekstin e shoqërisë moderne. Një fokus specifik është
vendosur mbi qeverisjen dhe çështjet e privatësisë të cilat janë ngritur në epokën celulare.
Në gjithë botën, urbanizimi është një tendencë në rritje,sa më shumë persona qe mblidhen së
bashku, sistemet e zgjuar dhe integrimi i tyre duhet edhe më shumë të zhvillohet, jo vetëm për të
ofruar shërbime që njerëzit kanë nevojë, por edhe për ti bërë këto shërbime në mënyrë efikase me
ndikim minimal në mjedis.Bërja e një qyteti në atë të zgjuar po shfaqet si një strategji për zbutur
problemet e krijuara nga rritja e popullsisë urbane dhe zhivillimi i urbanizimit mjaft shpejtë ku e
gjithë kjo do të mundësohet përmes mundësive që ofron Internet of Everything (IoT).
Qëllimi i kësaj teme është hulumtimi dhe zhvillimi zgjidhjeve të reja, të quajtura këto shërbime të
zgjuara, me qëllim të zgjidhjes të disa problemeve në të ardhmen dhe çështjeve të njohura në zonat
urbane në kontekstin e shoqërisë moderne.
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HYRJE

Koncepti i qytetit të zgjuar është prezantuar për të nënvizuar rëndësinë e Teknologjive të
Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në 20 vitet e fundit. Në një shpjegim të thjeshtë, një qytet i
zgjuar është një vend ku rrjetet dhe shërbimet tradicionale bëhen më fleksibël, efikas dhe të
qëndrueshëm me përdorimin e informacionit, teknologjive dixhitale dhe telekomunikuese, për të
përmirësuar operacionet e tij në dobi të banorëve të tij. Qytetet e zgjuara janë më të gjelbërta, më të
sigurta, më të shpejta dhe më miqësore. Përbërësit e ndryshëm të një qyteti të zgjuar përfshijnë
infrastrukturën e zgjuar, transportin e zgjuar, energjinë e zgjuar, kujdes shëndetësor të zgjuar dhe
teknologjinë e zgjuar. Këta përbërës janë ata që i bëjnë qytetet të zgjuar dhe efikas. Teknologjia e
informacionit dhe komunikimit (TIK) po mundësojnë çelësat për shndërrimin e qyteteve tradicionale
në qytete të zgjuara. Dy kornizat e teknologjisë së ngushtë që lidhen me Internetin e Gjërave (IoT)
dhe

Big

Data

(BD)

i

bëjnë

qytete

të

zgjuara

efikase

dhe

të

përgjegjshme.

Kompanitë si Cisco, IBM, Intel, Silver Spring Networks, Build.io, GE Ndriçimi dhe Siemens janë
ndër ato që ofrojnë zgjidhje të zgjuara të qytetit në të gjithë botën
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1.1

Qyteti i Zgjuar

Çfarë është qyteti i zgjuar dhe pse po merren shumë njerëz me të? Vitet e fundit ka pasur një rritje
shpërthyese të teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) për shkak të përparimit të
pajisjeve dhe modeleve të softuerëve. Qyteti i zgjuar është një koncept dhe ende nuk ka një
përcaktim të qartë dhe të qëndrueshëm midis akademive dhe praktikuesve. Në një shpjegim të
thjeshtë, një qytet i zgjuar është një vend ku rrjetet dhe shërbimet tradicionale bëhen më fleksibël,
efikas dhe të qëndrueshëm me përdorimin e informacionit, teknologjive dixhitale dhe
telekomunikuese, për të përmirësuar operacionet e tij në dobi të banorëve të tij.
Me fjalë të tjera, në një qytet të zgjuar, teknologjitë dixhitale përkthehen në shërbime më të mira
publike për banorët, dhe për përdorim më të mirë të burimeve duke ndikuar më pak në mjedis. Një
nga përkufizimet zyrtare të qytetit të zgjuar është si vijon: Një qytet "që lidh infrastrukturën fizike,
infrastrukturën e teknologjisë së informacionit, infrastrukturën sociale dhe infrastrukturën e
biznesit për të shfrytëzuar inteligjencën kolektive të qytetit".
Një përkufizim tjetër zyrtar dhe gjithëpërfshirës është si vijon: "Një qytet i zgjuar i qëndrueshëm
është një qytet inovator që përdor teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) dhe mjete të
tjera për të përmirësuar cilësinë e jetës, efikasitetin e operacioneve dhe shërbimeve urbane dhe
konkurrencën, duke siguruar që plotëson nevojat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm në lidhje
me aspektet ekonomike, sociale dhe mjedisore ". Një përmbledhje e gjerë e përbërësve të ndryshëm
të nevojshëm në një qytet të zgjuar është paraqitur në Figurën 1.
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Figura 1. Disa nga përbërësit e qytetit të zgjuar.

Parashikohet që rreth 70% e popullsisë botërore do të jetojnë në zona urbane deri në vitin 2050.
Aktualisht qytetet konsumojnë 75% të burimeve dhe energjisë në botë, gjë që çon në gjenerimin e
80% të gazrave serë. Kështu, në dekadat e ardhshme mund të ketë ndikim të rëndë negativ në
mjedis. Kjo e bën konceptin e qyteteve të zgjuar një domosdoshmëri. Krijimi i qyteteve të zgjuar
është një strategji natyrore për të zbutur problemet që shfaqen nga urbanizimi i shpejtë dhe rritja e
popullsisë urbane. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) po krijo mundësi të shumta
për shndërrimin e qyteteve urbane në qytete të zgjuara. Teknologjia është avancuar në mënyrë të
arsyeshme për të lejuar që qytetet e zgjuara të shfaqen. Sidoqoftë, ka shumë nevojë për sa i përket
infrastrukturës fizike, energjisë së rinovueshme, TIK, dhe IoT, dhe BD për të bërë shumicën e
qyteteve në të gjithë botën të zgjuar.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Smart City

Termi 'qytet i zgjuar' u shfaq për herë të parë në fillim të viteve 1990, kur në vitin 1993, atëherë
ish Presidenti i SHBA Bill Klinton propozoi programin e autostradës së informacionit dhe theksoi
konceptet e teknologjisë, inovacionit dhe globalizimit në procesin e urbanizimit [1,2].
Që nga viti 2008, me fillimin e projektit Smarter Planet të IBM, qyteti i zgjuar ka tërhequr
vëmendje të konsiderueshme, dhe hulumtimi konceptual mbi qytetin e zgjuar ka pësuar një rritje
dhe zhvillim të shpejtë [3]. Harrison et al. (2010) përcaktoi qytetet inteligjente si qytete inteligjente
me ndërlidhje të gjëra në infrastrukturë, internet, shoqëri dhe biznese [4].
Giffinger dhe Gudrun (2010) ofrojnë disa karakteristika kryesore të një qyteti të zgjuar: transporti,
ekonomia, mjedisi, jetesa, dhe qeverisje e zgjuar [5]. Si një alternative e modelit tradicional të
planifikimit të qytetit, një përkufizim i zakonshëm për një qytet të zgjuar është një koncept dhe
mënyrë e re për të promovuar intelektualizimin e planifikimit urban, menaxhimit dhe shërbimeve
që përdorin TIK, siç është Interneti i Gjërave (IoT), Cloud Computing. [6,7].
Vitet e fundit, me ndihmën e TIK-ut, media sociale është bërë qendër për aglomerimin e
inteligjencës kolektive, bashkëpunim i mbështetur nga interneti dhe forma të ndryshme të
mundësive të pjesëmarrjes (Komninos, 2008) [8]. Përveç zgjuarsisë konjitive dhe kolektive, me
ngritjen e TIK-ut, shfaqet një aspekt i ri i inteligjencës duke sjellë forma të reja ndërhyrjesh tek
qytetarët dhe duke mundësuar Cloud Services, përdorimin e sondave si celularë të mençur, matës
inteligjentë, rrjetë sensori të ndërlidhur dhe RFIDs2.

Figura 2. Cloud Services
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Me ndihmën e këtyre kanaleve të reja të sakta të mbledhjes së të dhënave, marrja e veprimeve të
shpejta dhe marrja e vendimeve efikase bëhen të mundshme.

Figura 3. RFID Technology rrit proceset spitalore (Siemens)

Termi "i zgjuar" është bërë një term i zakonshëm në hartimin e politikave urbane pas viteve 2000,
duke iu referuar përdorimit inteligjent të teknologjive të informacionit (IT) për të përmirësuar
produktivitetin dhe efikasitetin e infrastrukturës dhe shërbimeve të një qyteti (Hodgkinson 2011,
2-3)[9]. Më poshtë janë shtjelluar përshkrimet dhe përbërësit e fenomenit "qytet i zgjuar".

2.1.1 Koncepti Qytet i Zgjuar
Koncepti i qytetit të zgjuar integron teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), dhe
pajisje të ndryshme fizike të lidhura me rrjetin IoT për të optimizuar efikasitetin e operacioneve
dhe shërbimeve të qytetit dhe për t'u lidhur me qytetarët. Teknologjia e zgjuar e qytetit lejon
zyrtarët e qytetit të bashkëveprojnë drejtpërdrejt me komunitetin dhe infrastrukturën e qytetit dhe
të monitorojnë se çfarë po ndodh në qytet dhe si po zhvillohet qyteti ku ata jetojnë.
Një qytet i zgjuar përdor teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) për të përmirësuar
jetueshmërinë, punueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Në terma më të thjeshtë, ka tre pjesë të
asaj pune: mbledhja, komunikimi dhe “trajtimi”. Së pari, një qytet i zgjuar mbledh informacione
rreth vetes përmes sensorëve, pajisjeve të tjera dhe sistemeve ekzistuese. Tjetra, komunikon ato të
dhëna duke përdorur rrjete me tela ose wireless. Së treti, "trajto" (analizon) ato të dhëna për të
kuptuar se çfarë po ndodh tani dhe çfarë tjetër ka për të ndodhë në të ardhmen.
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2.1.2 Mbledhja e të dhënave
Pajisjet e zgjuara janë të vendosura logjikisht në të gjithë qytetin për të matur dhe monitoruar
kushtet. Për shembull, matësit e mençur mund të matin përdorimin e energjisë elektrike, gazit dhe
ujit me saktësi të madhe. Sensorët e trafikut të zgjuar mund të raportojnë për kushtet e rrugës dhe
bllokimet. Vegla e zgjuar GPS mund të tregojë vendet e sakta të autobusëve të qytetit ose
vendndodhjen e ekuipazheve të urgjencës. Stacionet e automatizuara të motit mund të raportojnë
për kushtet atmosferike. Një qytet i zgjuar, pra, është ai që di për veten e tij dhe e bën veten më të
njohur për popullatën e tij. Më nuk duhet të pyesim veten nëse një rrugë është e ngjeshur - rruga
raporton gjendjen e saj. Më nuk duhet të pyesim veten nëse po humbim ujin në rrjedhje - rrjeti i
zgjuar i ujit zbulon dhe raporton rrjedhjet e ujit që po ndodh nëpër gypa sa më shpejt.

2.1.3 Komunikimi i të dhënave
Pasi të keni mbledhur të dhënat, duhet t'i dërgoni të gjitha së bashku. Qytetet e zgjuara zakonisht
përziejnë dhe përputhen me një shumëllojshmëri të rrugëve të komunikimit me tela dhe pa tela,
nga fibra optike deri në celulare e më pas tek kabllo. Qëllimi përfundimtar është që të kemi lidhje
kudo, me çdo person dhe çdo pajisje.
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2.1.4 Trajtimi i të dhënave

Pas mbledhjes dhe komunikimit të të dhënave, ju i analizoni ato për një nga tre qëllimet:
1) prezentim, 2) përsosje dhe 3) parashikim. Më e rëndësishmja, trajtimi i të dhënave shndërron
informacionin në inteligjencë që ndihmon njerëzit dhe makinat të veprojnë dhe të marrin vendime
më të mira. Kjo fillon një cikël të virtytshëm, kur të dhënat bëhen të dobishme, njerëzit i përdorin
ato të dhëna për të përmirësuar vendimet dhe sjelljen, e cila nga ana tjetër nënkupton që të
mblidhen më shumë të dhëna dhe më të mira, duke përmirësuar më tej vendimet dhe sjelljen.
Qytetet e zgjuara mbledhin, komunikojnë dhe grumbullojnë të dhëna. Qyteti i Rio de Janeiro
mbledh informacione nga 30 qytet departamenteve të ndryshëm në lidhje me transportin, ujin,
energjinë, motin dhe gjendje të tjera. Pastaj komunikon ato gjendje me kompjuterë të fuqishëm, të
cilët grumbullojnë të dhënat dhe i paraqesin ato në qendrën e kontrollit të unifikuar , qytet ky i
zhvilluar me IBM. Jo vetëm që qyteti fiton vetëdije të plotë për situatën, por madje mund të
parashikojë disa kushte paraprakisht, siç janë vendet ku do të ndodhin përmbytje gjatë stuhive të
mëdha. Ai gjithashtu mund të zhvillojë detyra vepruese bazuar në modele të modeluara, duke
krijuar një avantazh konkurrues për qytetet e zgjuara.

2.2

Dimensioni teknologjik

2.2.1 Qyteti dixhital
Një qytet dixhital i referohet një "komuniteti të lidhur që kombinon infrastrukturën e komunikimit
me brez të gjerë; një infrastrukturë informatike fleksibël, të orientuar nga shërbimi, i bazuar në
standardet e industrisë së hapur dhe shërbime inovative për të përmbushur nevojat e qeverive dhe
punonjësve të tyre, qytetarëve dhe bizneseve"- [Yovanof et al, 2009][10]. Qëllimi është të krijoni
një mjedis për shkëmbimin e informacionit, bashkëpunimin, ndërveprimin dhe përvojat pa
probleme për të gjithë banorët kudo në qytet.
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2.2.2 Qyteti inteligjent
[Malek, 2009][8] përcakton dhe qytet inteligjent si një qytet që ka të gjithë infrastrukturën dhe
strukturën e informacionit të teknologjisë së informacionit, teknologjinë më të fundit në
telekomunikacion, teknologji elektronike dhe mekanike. Karakteristika dalluese e një qyteti
inteligjent është performanca e lartë në fushën e inovacionit, sepse inovacioni dhe zgjidhja e
problemeve të reja janë tiparet kryesore të inteligjencës.
Këtu është një dallim konceptual dhe praktik midis qyteteve dixhitale dhe inteligjente. Të gjitha
qytetet inteligjente janë qytete dixhitale, por të gjitha qytetet dixhitale nuk janë inteligjente
(Komninos 2002, 195-201)[11].Ndryshimi është në aftësinë e zgjidhjes së problemit të qyteteve
inteligjente, ndërsa aftësia e qyteteve dixhitale është në ofrimin e shërbimeve përmes komunikimit
dixhital.
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3

DEKLARIMI PROBLEMIT

Pa teknologji inteligjente, qytetet gjigande mund të bëhen qytete përbindësh. Prandaj, sfida është
që të krijojmë qytetin e së ardhmes për të qenë teknologjikisht inteligjent dhe të rrjetëzuar, në
mënyrë që hapësirat e jetesës urbane të jenë më të pastra, më të sigurta dhe më pa stres.
Cilësia e ajrit, efikasiteti i energjisë, lëvizja urbane dhe siguria - këto janë katër nga sfidat më
sfiduese që vijnë nga urbanizimi. Më shumë njerëz nënkuptojnë më shumë rrugë – dhe kështu lind
nevoja për veprime për lëvizjen urbane. Uji është baza e jetës dhe higjenës së ujit i jepet përparësi
e lartë në zonat metropolitane dhe në qytetet e mëdha. Uji i ndotur në këto vende atakohet nga
shumë njerëz. Nëse uji ndalet për një kohë të gjatë ose temperatura në gypa rritet, rreziku i formimit
të baktereve rritet. Prandaj kushtet e ndryshuara të rrjedhës dhe luhatjet e temperaturës në tuba do
të mund të kontrollohen vazhdimisht duke përdorur sensorë. Rritja e dhunës dhe krimit në qytetet
gjigande është e jashtëzakonshme. Statistikat e krimit tregojnë një rritje të krimit midis qyteteve
në rritje. Shumë banorë të qytetit shqetësohen se do të rrëmbehen ose të dhunshëm nëse duhet të
ecin rrugëve vetëm natën. Teknologjia inteligjente do të mund të sigurojë shërbime të dobishme
dhe të krijojë një ndjenjë më të mirë. Për shembull, kamerat e vëzhgimit në rrjet mund të jenë një
pengesë për krimin, si në jetën e qytetit ashtu edhe në jetën private. Por jo vetëm kamerat, madje
edhe sensorët miniaturë, mund të kontribuojnë për më shumë siguri: Një detektor lëvizjeje mund
të zbulojë, për shembull, nëse dikush rimon në dritare apo dyer.Duke u përballur me këto vështirësi
çdo ditë, nevoja për nërhyrjen IoT është më se e nevojshme dhe njëherit zgjidhja më e mirë për
lehtësimin e jetës së qytetarëve.
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4

METODOLOGJIA

Gjatë punimit të temës jemi bazuar kryesisht në shfletimin e literaturës nga burime dytësore duke
filluar nga librat, artikuj dhe hulumtime që janë bërë nga autorë dhe hulumtues të ndryshëm.
Metoda e përdorur për realizimin e këtij punimi është metoda krahasuese, përmes së cilës jemi
munduar të paraqesim mënyrat dhe teknologjitë e duhura aplikuese që ndikojn drejtëpërdrejt në
zgjidhjen e problemeve. Së pari, filluam me një konceptim të gjerë bazuar në përkufizimet aktuale
të punës siç përshkruhen në pjesën e mëparshme. Më pas, kemi shqyrtuar një gamë të literaturës
akademike në mënyrë që të identifikojmë përbërësit kryesorë që karakterizojnë konceptimin e një
qyteti të zgjuar, përfshirë të gjitha etiketat e ndryshme që aktualisht janë në përdorim.
Literatura u zgjodh përmes burimeve të ndryshme: Bazave të të dhënave të letërsisë
akademike(EBSCOhost) , Google Scholar , ResearchGate etj. Për shembull, ne kemi kërkuar në
EBSCOhost Databaza e Kërkimit Online usingsmartcity dhe terma të tjerë të lidhura me të tilla si
komuniteti Assmart, DigitalCity, IntelegentCity, UbiquitousCity , Virtualcity, InformatioCity,
CulturalCity, CreativeCity, LearningCity, KnowledgeCity, dhe UrbanInnovation.
Kemi kërkuar artikuj që diskutojnë mbi karakteristikat e dëshirueshme të një qyteti për sa i përket
urbanizmit dhe zhvillimit. Kemi kufizuar qëllimin e kërkimit në botime të rishikuara nga
studiuesit, si artikuj të revistës akademike dhe letra konferencash akademike.
Përdorimi i Google Scholar identifikoi më shumë artikuj, letra konferencash dhe librash.
Fushëveprimi disiplinor i rishikimit të literaturës përfshin studime urbanistike, administratë
publike, shkencë informacionit dhe shkencë kompjuteri.
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5
5.1

Analiza e Qyteteve të Zgjuara
Boston

Zyra e Kryetarit të Komunës së Mekanikës së Re Urbane në Boston, e themeluar nga Kryetari
Menino është një mekanizëm thelbësor për inovacionin e Bostonit në investimet e zgjuara të
qytetit. MONUM inkurajon dhe mundëson bashkëpunim me ndërmarrje inovative, projekte pilot
dhe mbështetje departamente të tjera të qytetit përmes ofrimit të ekspertizës dhe financimit.[12]

Figura 4. Boston

Lëvizshmëria është një sfidë e rëndësishme në Boston: me mbi 300,000 udhëtime në qytet çdo
ditë, bllokimi dhe parkimi është problem.”Për shkak të trafikut me orë të shpejta dhe mungesës së
një rruge të veçantë në rrugë sistem, Bostoni u rendit si qyteti i pestë më i prirur për vonesa në
trafik në vend, sipas një studimi të fundit” [13]. Menaxhimi i mbeturinave në qytet është gjithashtu
një sfidë. Qyteti shpenzon mbi 40 milion dollarë çdo vit mbeturinat e banimit dhe të riciklueshme,
dhe asnjë çështje nuk gjeneron më shumë kërkesa ose ankesa nga qytetarët.
5.1.1 Projektet e Qytetit Smart në Boston
Projektet e qytetit inteligjent në MONUM realizohen nën tre programe thelbësore:
‘Participatory Urbanism’, ‘Clicks and Bricks’, and ‘21st Century Learning’[12].
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5.1.2 Participatory Urbanism
Citizens Connect – Aplikacion për telefonat intelegjent ndihmon qytetarët që të bëjnë
lagjet e tyre më të mira duke u dhënë atyre një mjet të lehtë për të raportuar problemet e
shërbimit. Ata janë duke pilotuar një SMS version që quhet 'citizens connect txt'.
Community PlanIt - Një rrjetë për të eksploruar sesi platformat në internet mund të plotësojnë
personalisht takimet e komunitetit, si dhe të arrijnë një audience edhe atëher kur nuk mund marrë
pjesë në një takim të komunitetit.
Innovation District: Welcome home challenge - Një konkurs i përqendruar në tërheqjen dhe rritjen
e bizneseve në Rrethin e Inovacionit të Bostonit.

5.1.3 Clicks and Bricks

Redesigning the Trash System - Qyteti është duke u partnerizuar me IDEO për të parë këtë sfidë
përmes lenteve të modelimit të përqendruar te njerëzit.
Street Bump - Street Bump është një aplikacion mobil që ndihmon banorët të përmirësojnë rrugët
e tyre. Derisa ata jan duke vozitur, aplikacioni celular mbledh të dhëna në lidhje me qetësinë e
udhëtimit, ato të dhënat mund të sigurojnë qytetin me informacion në kohë reale që përdoren për
të rregulluar problemet dhe planifikimin e investimeve afatgjata.
City Worker - aplikacion i thjeshtë celular për qytetin që lejon qytetarët të fotografojnë diçka që ka

nevojë për riparim, siç është një gropë, dhe ta raportojnë atë në qytet.Në vend se të zhduket në një
zë të hiçit, qyteti e korrigjon atë dhe, kur e korrigjojnë, ata marrin një foto të punëtorit që po kryen
riparimin dhe ia dërgojnë përsëri personit që e raportoi.Kjo lejon punëtorët për të menaxhuar me
lehtësi listën e tyre të përditshme të punës dhe qasjen dhe regjistrimin e informacionit në lidhje me
gjendjen e infrastrukturës së qytetit siç janë dritat e rrugës, pemët dhe rrugët.
Streets Complete - Një projekt i udhëhequr nga Departamenti i Transportit në Boston, Complete
Streets është një përpjekje për të përmirësuar rrjedhën e njerëzve dhe mallrave përmes Bostonit
duke bërë infrastrukturen e transportit të qytetit më të gjelbër, më të zgjuar dhe madje edhe më
modale.
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5.1.4 Mësimi i Shekullit 21-të
Programi i Mësimit Shekull synon të sigurojë mësim të përshtatshëm, të integruar dhe gjithë jetën
për qytetarët e Bostonit. Ai synon të lehtësojë marrëdhëniet midis arsimtarëve, studentëve dhe
prindërve për të përmirësuar përvojat arsimore në shkollë dhe jashtë shkollës.
Boston One Card - Si pjesë e përpjekjes së qytetit për të patur shkollat e tij, qendrat e komunitetit
dhe bibliotekat të sigurojë një sistem të qetë të mundësive arsimore për të rinjtë, qyteti po piloton
një

kartë

të

vetme

që

siguron

qasje

të

gjitha

këto

burime

për

studentët.

Discover BPS - Ky aplikacion përmes internetit i ndihmon prindërit të lundrojnë në shërbimet e
shkollave publike dhe në të dhëna për fëmijët e tyre disa prej të cilave dhe jan të disponueshme.
Where My School Bus - aplikacioni u lejon prindërve të regjistrohen për të parë në kompjuter ose
telefonon të zgjuar vendndodhjen në kohë reale të autobusit shkollor të fëmijës së tyre.
Autism App/ Assistive Technologies - Qyteti po punon me dy kompani vendase dhe një
kompani ndërkombëtare e robotikës për të zhvilluar aplikacione të reja për të ndihmuar fëmijët me
autizëm që të mësojnë.
Classtalk - Classtalk është krijuar për të ndihmuar mësuesit të dërgojnë mesazheve rikujtese me
tekst tek studentët në lidhje me detyrat e shtëpisë dhe testet.
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5.1.5 Open Data
Të dhënat e hapura shihen si një element thelbësor i punës së qyteteve të zgjuar në Boston, dhe si
një mekanizëm për nxitjen e inovacionit në qytet.
Një nga këto të dhëna më të ndjeshme përfshin punën për hapjen e shkollave dhe të dhëna arsimore.
Ata janë të interesuar për të dhëna të tilla si sjellja në shkollë e nxënësve, testet, notat, regjistrime
disiplinore, të dhëna kurrikulare etj. Me hapjen e këtyre të dhënave, MONUM beson se ka
potencial të mire për një valë të re inovative për të krijuar shërbime me vlerë të shtuar për
fëmijët.Ekzistojnë disa grupe të të dhënave që mbajnë shkollat që do të jenë të dobishme për të
përmirësuar performancën e shkollës, dhe ndjekja e efikasitetit të programeve jashtë shkollore. Ka
shumë organizata që do të dëshironin për të kuptuar nëse ata mund të përmirësojnë performancën
në shkollë, dhe për momentin ato kanë shumë mënyra të kufizuara për ta bërë atë.
Sidoqoftë, ekzistojnë një varg kufizimesh legjislative se si mund të përdoren këto të dhëna.
MONUM është duke u përfshirë në një projekt hulumtues me Harvardin duke parë se çfarë është
e mundur dhe e sigurt rreth përdorimit të këtyre të dhënave.
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5.2

Barcelona

Barcelona ishte një nga qytetet e para evropiane që adaptoi teknologjitë e zgjuara të qytetit. Rreth
dhjetë vjet më parë ajo filloi të eksperimentonte me teknologjitë dixhitale. Qyteti instaloi rrjete
të gjera sensorë që i siguruan qeverisë dhe sektorit privat të dhëna për transportin, përdorimin e
energjisë, nivelet e zhurmës, ujitje. Baza e saj teknologjike është e qëndrueshme, me një portal
të konsiderueshëm të hapur të të dhënave, një rrjet të mirë të sensorëve të cilësisë së ajrit dhe
wi-fi publike. Vetëm qytete si New York City, Singapori dhe Seul tejkalojnë infrastrukturën
teknologjike të Barcelonës[12].

Figura 5. Barcelona
Barcelona është një qytet jashtëzakonisht kompakt, i cili ofron një avantazh për
qëndrueshmërinë. Megjithatë, ajo çon në sfida serioze të zhurmës, bllokimeve të trafikut dhe
ndotjes. Ashtu si qytetet e tjera, gjatë pesë viteve të fundit praktikat e zgjuara të qytetit të
Barcelonës ndryshuan: Teknologjia po hyn në mënyrë më të drejtpërdrejtë në jetën e banorëve për
shkak të përdorimit të gjerë të telefonave të mençur [14]. Ata shpërndajnë informacione të
menjëhershme në lidhje me punësimin, strehimin, administrimin, lëvizshmërinë, shërbimet
shëndetësore, sigurinë dhe shërbimet komunale.
Qyteti po bën intimitetin, sovranitetin e të dhënave dhe elementet thelbësore të sigurisë së të
dhënave të qasjes së tij. Synimi është në radhë të parë që të hapet qeverisja përmes proceseve
pjesëmarrëse dhe në radhë të dytë të sigurohet që qyteti i zgjuar ku do t’u shërbente qytetarëve .
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5.2.1 Ndriqimi rrugorë
Sistemi i ndriçimit me bazë LED, së bashku me një rrjet sensori, kanë zëvendësuar dritat e rrugës
në të gjithë Barcelonën. Ky sistem ndriçimi është më efikas për energjinë dhe zvogëlon nxehtësinë
e prodhuar nga llambat e vjetra duke çuar kështu në kursime të kostove për qytetin.
Një njësi qendrore në rrugë mundëson komunikimin e dritave dhe kjo njësi menaxhon gjithashtu
shërbime të ndryshme të tjera si stacionet e rimbushjes së automjeteve elektrike, Wi-Fi dhe kabllot
optike në shtëpi. Sensorët mund të rregullojnë ndriçimin bazuar në praninë e njerëzve dhe kohën
e vonesës. Mundësimi i kontrollit mbi nivelin e ndriçimit siguroi përfitimin e papritur nga të qenit
në gjendje të joshë njerëzit drejt vendeve të veçanta të interesit përreth qytetit.

"Dritat e rrugës ulen në një lartësi unike në qytet me 20-30 metra, kështu që është e natyrshme të
instaloni kamera HD. Pilot projektët po testojnë përgjigjen e pyetjes së, 'Në vend që të instaloni
një LED, pse nuk instaloni një LED të zgjuar kjo mund të bënte shumë më tepër? '
Një LED i zgjuar ka sensorë të ngulitur në të dhe lidhje me internetin industrial.Me këtë mund të
fillojmë të mbledhim të dhëna që qytete kurrë më parë nuk kishin dhe me këto të dhëna mund të
fillojmë të ndërtojmë aplikacione.Me shumë si ju të shkarkoni një aplikacion në pajisjen tuaj
Android ose iPhone , ata mund të shkarkojnë një aplikacion që ndihmon në zgjidhjen e një
problemi qytetar siç është parkimi ”, tha Ashe[16].

5.2.2 Largimi i mbeturinave
Qytetarët e Barcelonës depozitojnë mbeturinat e tyre të banimit në koshat e zgjuar me ndihmën e
sistemit të depozitimit të mbeturinave. Këta koshë inteligjentë përdorin një vakum dhe thithin
mbeturinat në depozitë nëntokësore. Kjo zvogëlon erën e plehrave që presin të mblidhen dhe
ndotjen e zhurmës nga automjetet e grumbullimit.
Gjithashtu i mundëson qytetit të zbulojë nivelin e mbeturinave që vijnë nga vende të ndryshme
dhe të zgjedh mbledhjen e mbeturinave, gjë që ul si burimet ashtu edhe kohën e nevojshme për
këtë shërbim. Djegia e mbeturinave përdoret më vonë për të prodhuar energji për sistemet e
ngrohjes.
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5.2.3 Sistemi i biçikletave të qytetit

Figura 6. Stacionet e bicikletave
Pas shumë vitesh ndarje publike të biçikletave, mund të duket thjesht një shërbim tjetër, por përsëri
Barcelona ishte një nga qytetet e para dhe më të mëdha që një ditë zbatoi këtë sistem.
Kjo iniciativë ka për qëllim zvogëlimin e numrit të makinave që qarkullojnë në qytet.
Përkundër polemikave të herëpashershme, ende mund të konsiderohet një sukses me mbi 120,000
përdorues. Projektet e zhvilluara nga kjo përfshijnë aplikacionin CityBikes, i cili ju tregon se ku
disponohen biçikleta në programin e ndarjes së biçikletave të Barcelonës, dhe aplikacioni
ApparkB, i cili ju ndihmon të gjejn pikat e parkimit në qytet dhe ju lejon të paguani përmes
celularit.

5.2.4 Sistemi i Transportit të Autobusëve

Sistemi i transportit të Barcelonës, ka integruar një rrjet të ri ortogonal të autobusëve me linja
diagonale, vertikale dhe horizontale, duke e bërë atë më të shpeshtë, më të lehtë për t'u përdorur
dhe midis veçorive të tjera më të shpejta.
Sistemi i tranzitit të autobusëve dallon për lëvizshmëri të qëndrueshme dhe ulje të emetimeve me
ndihmën e autobusëve hibrid. Ky sistem ka gjithashtu strehimore të zgjuar të autobusëve që
përdorin panelet diellore për të siguruar energji për ekranet që tregojnë kohën e pritjes.
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5.2.5 Shfrytëzimi i sensorëve të zhurmës

Plaza del Sol është një vend në Barcelona që banorët e rinj të takojnë miq dhe të pushojnë.
Ky është një vend i njohur për shitjen e picave, birrës, dehjeve në orët e

vona etj.

Por, problemi këtu është se situata në këtë vend është bërë e padurueshme për banorët që jetojnë
rreth tij. Ata kanë jetuar me nivele të papranueshme të zhurmës për 20 vitet e fundit.
Pra, për të kundërshtuar këtë, janë ndërtuar sensorë të përdorimit të thjeshtë dhe me kosto të ulët
që mund të zbulojnë nivelet e zhurmës, ndotjen e ajrit, temperaturën dhe lagështinë. Me ndihmën
e këtyre sensorëve, banorët ishin në gjendje të zbulonin që nivelet e zhurmës ishin pothuajse 100
decibel të cilat ishin përtej rekomandimeve të OBSH (Organizata Botërore e Shëndetit).
Njerëzit kishin ndërmarrë veprimet e nevojshme për të kundërshtuar këtë zhurmë. Pra, banorët
kanë përdorur sensorë dhe janë hequr qafe zhurmën e padurueshme.
5.2.6 Barcelona është Kryeqyteti Botëror Mobile
Barcelona u shfaq si Kapitali Botëror Mobile pasi kaloi 29 qytete të tjera deri në vitin 2018 duke
filluar nga viti 2012. Kjo për shkak të angazhimit të saj për të shtrirë infrastrukturën e transportit
dhe turizmit, si dhe objektet të ekspozitës dhe konferencave në shkallë vendi, si dhe në atë lokal.
GSMA (Sistemi Global për Komunikime Lëvizëse) kishte zgjedhur Barcelonën si qytetin pritës
për shfaqjen vjetore të tregtisë për sektorin e lëvizshëm të njohur si Kongresi Botëror Mobile. Mbi
72,000 njerëz kanë marrë pjesë në këtë ngjarje masive ndërkombëtare telekomunikacioni të
zhvilluar në vitin 2014.

5.2.7 Sistemi i Ujitjes
Sensorë të ndryshëm në tokë ofrojnë të dhëna live për lagështinë, temperaturën, shpejtësinë e erës,
rrezet e diellit dhe presionin atmosferik. Kjo do të thotë, për shembull, që kopshtarët mund të
vendosin se çfarë u duhet bimëve bazuar në ato të dhëna dhe të përshtatin orarin e tyre për të
shmangur tejkalimin e ujit. Është vlerësuar se qyteti do të fitojë përsëri investimin e tij fillestar në
ndërtimin e fazës së parë të sistemit në një vit kur ata shkurtojnë përdorimin e ujit për rreth një
çerek.
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5.2.8 Hapësira parkimi

Barcelona ka zbatuar një sistem sensori për drejtuesit që i udhëzojnë ata të hapin pika parkimi. Të
vendosur nën asfalt, sensorët mund të identifikojnë vendet e parkimit në dispozicion dhe të
njoftojnë drejtuesit. Programi ka zvogëluar emetimet dhe bllokimet duke i drejtuar drejtuesit drejt
vendeve të lira të parkimit. Brenda një viti nga implementimi, qyteti lëshoi 4000 leje për parkim
në ditë. Ekziston gjithashtu një dispozitë për pagimin e tarifës së parkimit në internet.
Kjo natyrisht ndihmon mjedisin, sepse me më pak makina që qarkullojnë në rrugët e qytetit, ka
emetim më të ulët të dioksidit të karbonit dhe më pak karburant harxhohet.
Barcelona ka arritur një gamë të gjerë përfitimesh përmes investimeve në IoT për sistemet urbane.
Është një qytet model për të treguar se si IoT mund të aplikohet në mënyra inovative për të zgjidhur
problemet kryesore. Angazhimi i qytetit për krijimin e një infrastrukture më të zgjuar urbane po
transformon cilësinë e jetës për banorët dhe vizitorët e tij.
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5.3 New York
Infrastruktura lidh njerëzit, lagjet, dhe bizneset, dhe ofron shërbime thelbësore.
New York City është i përkushtuar për të zhvillimi dhe mirëmbajtja e klasit botëror ndërtesave
dhe infrastrukturës që rrit ofrimi i shërbimeve publike dhe mbështetjeve rritja ekonomike,
qëndrueshmëria e qytetit.

Figura 7. New York
New York City ka përmirësuar transportin e përditshëm të autobusëve për miliona të rinj
Yorkistët duke pajisur autobusët e qytetit dhe semaforët me sensorë në kohë reale
i japin përparësi tranzitit të autobusëve përmes kryqëzimeve të sinjalizuara.
Përmes programit të tij Midtown në Motion, New York City po përdor në kohë reale
informacion për trafikun për të zvogëluar bllokimet, për të përmirësuar rrjedhën e trafikut, dhe
ulin emetimet e karbonit.

5.3.1 Menaxhimi i Transportit

Midtown- është një teknologji e cila aktivizoi sistemin e menaxhimit të trafikut që përdor
informacionin e trafikut në kohë reale nga një larmi burimesh për të monitoruar dhe t’i përgjigjen
trafikut në kushte të ndryshëme. Sistemi përfshin sensorë mikrovalë, video trafiku kamerat dhe
lexuesit EZPass mbledhin informacione për fluksin e trafikut.
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5.3.2 Transporti Autbusëve
Një autobus i pajisur me automjetin Sistemi TSP kërkon shërbim parësor pasi i afrohet një
kryqëzimi dhe mund të ndryshojë sinjalin normal operacion për të përmirësuar rrjedhën e
trafiku i autobusëve. TSP do të sigurojë autobusin e pajisur ose me një “fillim” jeshile ”(cungim i
kuq) ose një“ jeshile zgjatje "(zgjat kohën e gjelbër), duke siguruar ekspeditivin e autobusit kalimi
nëpër kryqëzim. Sistemi TSP përdor aktualisht GPS dhe softuer kontrolli të integruar në autobusët
e trafikut bazuar në vendndodhje dhe kontrollorët e trafikut të cilat komunikojnë me njëri-tjetrin
përmes Qendrës Menaxhimit të Trafikut DOT (TMC) duke përdorur sigurinë e qytetit .

Figura 8. Transporti Busëve

Sensorët GPS japin informacione në kohë reale mbi vendndodhjen e autobusëve.
Sinjalet e trafikut zbulojnë autobusin që afrohet dhe ndryshojnë modelin e tyre për ta përshpejtuar
atë përmes kryqëzimit.
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5.3.3 311
Sistemi 311 i New York City është rrjeti më i madhi në vend,aplikacioni 311 lejon New Yorkers
për të paraqitur drejtpërdrejt kërkesa në shumë nga kategorit më të përdorurat.Kur një përdorues
dërgo një kërkesë ose ankesë, ajo është të etiketuar me vendndodhjen e tij GPS, me çdo
informacion shtesë rreth kërkesës, dhe një fotografi nëse dëshiron. 311 gjithashtu mbështet
parashtresën

e

kërkesave

dhe

ankesave

përmes

tekstit,

Twitter

dhe

Facebook.

Figura 9. Aplikacioni 311

Me aplikacionin 311 dhe mediat sociale, banorët dhe vizitorët mund të raportojnë një sërë ankesash
siç janë gropat në rrugë apo dëmtime tjera infrastrukturore.Vendndodhja e GPS, ngarkimi i
fotografive dhe permbajtja e tekstit transmetohen në bazën e të dhënave përmes aplikacionit 311.
DOT ose agjensi të tjera marrin këtë informacion dhe mund të ndërmarrin veprime ne rregullimin
e atij problemi që është dërguar.
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5.3.4 Monitorimi i Cilësis së Ujit
New York City ka ujin më të mirë në vend, dhe cilësia e këtij uji mirëmbahet përmes monitorimit
të vazhdueshëm në kohë reale tek burimi.
Në vitin 2011, programi u zgjerua për të përfshirë Rrjetin e Monitorimit Robotik në ujëmbledhës,
duke siguruar një shtesë prej 20 stacione monitorimi.Qyteti i Nju Jorkut përdor mbi 1 miliard
gallon të ujë të freskët çdo ditë që rrjedh në qytet përmes pothuajse 7,000 milje tubash dhe
ujësjellësish. Filluar së pari në 1995, sistemi për kontroll të hershem të kualitetit të ujit
implementuar nga DEP përbëhet nga mbi 40 stacione aktive monitorimi të vendosura në të gjithë
qytetin dhe në pellget. Të dhënat nga të gjitha njësitë janë automatikisht grumbullohen dhe
analizohen, duke paralajmëruar stafin e operacioneve për cilindo anomali.Sensorët ofrojnë në kohë
reale, 24/7 informacion në lidhje me furnizimi me ujë të qytetit, duke paralajmëruar DEP për
çështje të mundshme të cilësisë së ujit para se uji të arrijë një rubinet në New York.

Figura 10. Menaxhimi Cilësis së Ujit
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5.3.5 Menaxhimi i Mbeturinave
New York City është duke përmirësuar mbledhjen e mbeturinave, riciklimit dhe
zvogëlimi i gjurmës së karbonit të qytetit me futjen e mbeturinave të reja inteligjente
dhe sistemet e riciklimit me sensorë dhe ngjeshje të integruar në kohë reale. Një numër i
ndërmarrjeve të administrimit të mbeturinave kanë zhvilluar dhe pilotuar plehra të zgjuar në
pronën publike dhe private në të pesë bashkitë. BigBelly, sistemi i riciklimit të mbeturinave më të
zgjuara dhe të riciklimit më të gjerë në New York, përdor sensorë wireless të integruar për të
zbuluar nivelin e plehrave, duke paralajmëruar shërbimet sanitare për të zbrazur koshin në kohën
e duhur. Pilotë të suksesshëm me BigBelly në New York City mbeshtetën partneritet me qendrën
e qytetit për të instaluar gati 200 njësi në Manhattan të poshtëm. Në total, BigBelly tani ka
vendosur gati 700 njësi të zgjuara dhe sistemet e riciklimit në gjithë qytetin.

5.3.6 Gunshot detection
ShotSpotter një aplikacion i ri celular që qytetarët mund të dërgojn njoftime për armë zjarri në
kohë reale, në mënyrë që oficerët e policisë të kenë mundësinë e përdorimit të shërbimit përtej
zyrës së dërgimit ose makinës së skuadrës.ShotSpotter mund të instalohet si një pajisje e pavarur,
dhe të vendoset në mënyrë diskrete në çatitë dhe zonat e tjera jashtë syve për të parandaluar
ngatërrimet. Softueri i ShotSpotter gjithashtu mund të përfshihet në sensorë të instaluar në fenerët
inteligjentë të GE. Teknologjia e mbikqyrjes nga ShotSpotter lejon qytetet të trekëndojnë zjarr me
armë brenda 10 metra nga vendi ku ndodhi dhe të përcaktojë se si ka ndodhë dhe sa kohë ka para
se policia të arrijë në vendin e ngjarjes.Mënyra se si funksionon pajisja, shpjegoi Clark, është që
"të mendoni për një sensor si një kompjuter me disa elementë shtesë mbi të. Një çip GPS dhe një
çip qelizor makinë-makine për të ofruar komunikim me infrastrukturën me bazë cloud.
Ajo padyshim ka mbi të disa mikrofona, konvertues analog dhe dixhital, një procesor, ruajtje dhe
memorie. Është një platformë tradicionale kompjuterike. Komponenti më i rëndësishëm është vula
e kohës që vjen nga chip GPS sepse na jep shumë preciz kohën e një lokacion shumë të saktë ".
ShotSpotter operon në 90 qytete duke përfshirë qytete të mëdha si Chicikago, Nju Jork, Boston,
San Francisko dhe Uashington, D.C., si dhe qytete të mesme dhe më të vogla në të gjithë botën.
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Ka disa kompani që shikojnë të marrin të dhënat e ShotSpotter dhe të ndërlidhen ato me sensorët
e kamerës dhe me metadatat e këmbësorëve dhe automjeteve, në mënyrë që të mësojmë më shumë
se nga erdhi kjo revole, nga shkuan, a shpëtoi dikush , a është dikush në terren.
Metadata mund të nxirret nga sensorët për të siguruar kontekstin me një armë zjarri, siç është numri
i revoleve, ku janë vendosur, dhe kur ka ndodhur.

Figura 11. GunShot

Sensorët zbulojnë dhe trekëndojnë vendndodhjen e të shtënave me armë brenda 10 metra nga
vendi ku ndodhi menjëherë duke paralajmëruar.Oficerët do të jenë në gjendje të shohin alarmin së bashku me burimet e videove, vendndodhjen dhe 911 raporton dhe më pas përgjigjet ndaj
alarmit pranues.
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5.4

IoT

Çfarë është Interneti i Gjërave?
Me pak fjalë, Interneti i Gjërave është koncepti i lidhjes së çdo pajisjeje (për aq kohë sa ajo
ka një ndërprerje / fikje) në Internet dhe pajisje të tjera të lidhura. IoT është një rrjet gjigand i
gjërave të lidhura dhe njerëzve - të gjitha këto mbledhin dhe ndajnë të dhëna për mënyrën e
përdorimit dhe mjedisin përreth tyre[16].

Figura 12. IoT
Thelbi i zbatimit të qytetit inteligjent është Interneti i Gjërave (IoT). Me fjalë të tjera, IoT është
shtylla teknike e qyteteve të zgjuara, siç përshkruhet në Figurën 12. Qytetet e zgjuara duhet të kenë
tre karakteristika kryesore: inteligjencën, ndërlidhjen dhe instrumentet që IoT mund të sigurojë.
Mund të thuhet se përdorimi i IoT mund t'i bëjë qytetet e zgjuara të realizueshme. Përdorimi i
telefonave inteligjentë, njehsorëve inteligjentë, sensorë inteligjentë dhe identifikimi i frekuencës
radio (RFID) në thelb formon kornizën e IoT në qytetet e zgjuara[16]. Kuadri IoT përbëhet nga
komponentë të ndryshëm, përfshirë elektronikë, sensorë, rrjete, firmware dhe softuer. IoT është
rrjeti i objekteve fizike të ndërlidhura (të quajtura "gjëra"), duke përfshirë kompjuterë, telefona të
mençur, sensorë, aktivizues, pajisje të veshshme, shtëpi, ndërtesa, struktura, automjete dhe sisteme
energjetike. IoT siguron komunikimin e shumë llojeve të sistemeve dhe aplikacioneve për ofrimin
e shërbimeve gjithnjë e më të zgjuara, të besueshme dhe të sigurta.
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Një larmi e madhe e sensorëve përfshirë RFID dhe GPS, lidhin ndërtesat, infrastrukturën,
transportin, rrjetet dhe shërbimet përmes TIK-ut [18].
Detyrat e ndryshme si për shkëmbimin e informacionit dhe komunikimet, njohjen inteligjente,
përcaktimin e vendndodhjes, përcjelljen, monitorimin, kontrollin e ndotjes dhe menaxhimin e
identitetit mund të kryhen nga korniza e IoT. Një term i lidhur " Sistem Fizik Kibernetik (CPS)"
mund të sillet në diskutim në lidhje me IoT. Është e vështirë të dallosh dy termat CPS dhe IoT
bazuar në literaturën në dispozicion. CPS është një entitet shumë më i madh se IoT, me fjalë të
tjera, IoT është një nën-rrjetë / komunikim i CPS. Është zbatimi i IoT në një sistem fizik që çon në
CPS

5.4.1 Implementimi

IoT

Pajisjet dhe objektet me sensorë të ndërtuar janë të lidhura me një platformë Internet of Things, i
cili integron të dhëna nga pajisje të ndryshme dhe aplikon analitikë për të shkëmbyer
informacionin më të vlefshëm me aplikacionet e ndërtuara për të adresuar nevoja specifike.
Këto platforma të fuqishme IoT mund të tregojnë saktësisht se çfarë informacioni është i dobishëm
dhe çfarë mund të injorohet me siguri. Ky informacion mund të përdoret për të zbuluar modelet,
për të bërë rekomandime dhe për të zbuluar problemet e mundshme para se të ndodhin. Ekzistojnë
katër përbërës kryesorë të IoT: (1) Gjëja, (2) Rrjeti lokal i zonës (LAN), (3) Interneti dhe (4)
Re[16]. Thing është një sensor, pajisje kompjuterike e ngulitur ose sistem i ngulitur i cili mund të
transmetojë dhe të marrë informacione përmes një rrjeti në mënyrë që të kontrollojë një pajisje
tjetër ose të bashkëveprojë me një përdorues. Një shembull i Thing është një sensor i temperaturës,
një mikrokontrollues ose një pajisje me bazë mikroprocesori. Në anën tjetër, mikrovalë, spërkatës,
shtëpi, lavatriçe ose ndërtesë nuk janë nën përkufizimin e "Gjërat". Sidoqoftë, IoT së bashku me
këto ente fizike siç janë ndërtesat mund të bëjnë një Sistem Fizik Kibernetik (CPS). "Gjëja" mund
të kryejë si vijon: (1) identifikimin dhe ruajtjen e informacionit, (2) mbledh informacion, (3) të
kuptojë

komandat,

(4)

të

transmetojë

dhe

të

marrë

mesazhe,

(5) kuptim, dhe (6) të veprojë. IoT mund të përdoret për të ndërtuar transport të zgjuar, kujdes
shëndetësor

të

zgjuar

dhe

menaxhim

të

energjisë

në

qytete

të

zgjuara.
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5.4.2 IoT në shtëpinë tuaj

Imagjinoni të zgjoheni në orën 7 të mëngjesit çdo ditë për të shkuar në punë. Ora juaj e alarmit
bën punën për t'ju zgjuar sa më mirë. Kjo do të thotë, derisa diçka të mos shkojë keq. Treni juaj
është anuluar dhe ju duhet të vozitni për të punuar në vend të kësaj. Problemi i vetëm është se
duhet më shumë kohë për të zënë trenin, dhe do të të duhej të ngriheshit në orën 6.45 të mëngjesit
për të mos vonuar. Oh, dhe po bie shi, kështu që do të duhet të vozitni më ngadalë se zakonisht.
Një orë alarmi e lidhur ose e aktivizuar me IoT do të rivendoste veten bazuar në të gjithë këta
faktorë, për të siguruar që të punoni me kohë. Mund të pranojë që treni juaj i zakonshëm është
anuluar, të llogarisni distancën e drejtimit dhe kohën e udhëtimit për rrugën tuaj alternative, për të
kontrolluar motin dhe faktorin e ngadalsimit të shpejtësisë të udhëtimit për shkak të shiut të fortë,
dhe llogaritni kur duhet të zgjoheni, kështu që ju nuk vonoheni[17].

5.4.3 IoT në transport
Duke u zgjuar nga alarmi juaj i zgjuar, tani po udhëtoni për të punuar. Në veturë shfaqet drita e
motorit. Ju nuk preferoni të shkoni drejt garazhit, por çka nëse është diçka urgjente?
Në një makinë të lidhur, sensori që ndezi dritën e motorit të kontrollit do të komunikonte me të
tjerët në makinë. Një komponent i quajtur autobusi diagnostikues mbledh të dhëna nga këta sensorë
dhe i kalon ato në një portë në makinë, e cila dërgon informacionin më të rëndësishëm në
platformën e prodhuesit. Prodhuesi mund të përdorë të dhëna nga makina për t'ju ofruar një takim
për ta rregulluar pjesën, t'ju dërgojë udhëzime te tregtari më i afërt dhe të sigurohet që
zëvendësohet pjesa e saktë dhe të jet porositur në mënyrë që të jetë e gatshme për ju kur të paraqiten
atje.
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5.5

Big data

Në përgjithësi, Big Data i referohet një koleksioni të grupeve të mëdha dhe komplekse të të
dhënave të tilla që është e vështirë të përpunohen duke përdorur mjete të rregullta të menaxhimit
të bazës së të dhënave ose aplikacione tradicionale për përpunimin e të dhënave. Interneti i
Gjërave (IoT), Big Data dhe qytetet Smart janë të ndërlidhura fort pasi njëri ka nevojë për dy të
tjerët. Të dhënat urbane që janë shënuar në hapësirë dhe kohë dhe janë gjeneruar në qytetet e
zgjuara mund të jenë Big Data[16].

Figura 13. Big Data

Të dhënat e mëdha në qytetet e zgjuara mund të gjenerohen nga një koleksion i madh i sensorëve,
bazave të të dhënave, postave elektronike, faqeve të internetit dhe mediave sociale siç paraqitet në
Figurën 13. Vlerësohet se përhapja e sensorëve, rrjeteve sociale, faqeve në internet, imazhit dhe
aplikacione video dhe pajisje celulare prodhojnë më shumë se 2.5 kuintilionë byte në ditë. Sfidat
e Big Data janë të shumëfishta, duke përfshirë vizualizimin, minierën, analizën, kapjen, ruajtjen,
kërkimin dhe ndarjen[16]. Big Data kërkon qasje të reja të përpunimit për të mundësuar marrjen e
vendimeve të zgjeruara, zbulimin e depërtimit dhe optimizimin e procesit.Mekanizmat e
sofistikuar të analizës së të dhënave janë të nevojshme për të kërkuar dhe nxjerrë modele dhe
njohuri të vlefshme nga Big Data e IoT dhe qyteteve të zgjuara.Big Data ka disa karakteristika të
rëndësishme duke përfshirë sa vijon: (1) kompleksiteti, (2) vëllimi, (3) shumëllojshmëria, (4)
ndryshueshmëria, (5) vërtetësia. Në nivelin e abstraksionit Të dhënat e mëdha mund të jenë nga 3
lloje të tilla si të dhënat e ndërmarrjes, të dhënat publike dhe transaksionet siç paraqiten në figurë.
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Shembujt e të dhënave të mëdha përfshijnë të dhënat atmosferike, regjistrimet e detajeve të
thirrjeve, të dhënat gjenomike, të dhënat e tregtisë elektronike, kërkimi në Internet indeksimin,
regjistrimet mjekësore, mbikëqyrjen ushtarake, arkivat e fotografisë, të dhënat RFID, të dhënat e
rrjetit të sensorëve, të dhënat e rrjetit social, arkivat e videove dhe shkrimet në internet.

Si funksionojnë të dhënat e mëdha
5.5.1

Integrimi

Të dhënat e mëdha bashkojnë të dhëna nga shumë burime dhe aplikacione të ndryshme.
Mekanizmat tradicional të integrimit të të dhënave, të tilla si ETL (ekstrakt, transformim dhe
ngarkesë) në përgjithësi nuk janë përgjegjës për detyrën. Kërkon strategji dhe teknologji të reja
për të analizuar grupe të mëdha të të dhënave në shkallë të terabiteve, apo edhe petabiteve.[18]
Gjatë integrimit, duhet të sjellni të dhënat, t'i përpunoni ato dhe të siguroheni që ato janë të
formatuara dhe të disponueshme në një formë me të cilën mund të fillojnë analistët e biznesit tuaj.

5.5.2

Menaxhimi

Të dhënat e mëdha kërkojnë ruajtje. Zgjidhja juaj e ruajtjes mund të jetë në re, në ambiente ose në
të dyja. Ju mund t'i ruani të dhënat tuaja në çdo formë që dëshironi dhe të sillni kërkesat tuaja të
dëshiruara të përpunuara . Shumë njerëz zgjedhin zgjidhjen e tyre të ruajtjes sipas vendit ku të
dhënat e tyre aktualisht banojnë[18]. Cloud gradualisht po fiton popullaritet sepse mbështet
kërkesat tuaja të tanishme të llogaritjes dhe ju mundëson të rrotulloni burimet sipas nevojës.

5.5.3 Analizim

Investimi juaj në të dhëna të mëdha paguhet kur analizoni dhe veproni në të dhënat tuaja. Merrni
qartësi të re me një analizë vizive të grupeve tuaja të ndryshme të të dhënave. Eksploroni të dhënat
më tej për të bërë zbulime të reja[18]. Ndani gjetjet tuaja me të tjerët. Ndërtoni modele të të
dhënave me mësimin e makinerisë dhe inteligjencën artificiale.
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Mangësit dhe Përparësit

Përparësit e një qyteti të zgjuar:
➢ Ndihmoni qytetet të rregullojnë funksionimin e tyre,
➢ Redukton konsumin e burimeve,
➢ Mundëson shërbime më të mira për qytetarët e saj,
➢ Sistemet e energjisë ndihmojnë në ruajtjen e energjisë e cila ndihmon në uljen e kostove,
➢ Ndihmo monitorim në kohë reale për të adresuar rrjedhjet e ujit, çështjet e kanalizimeve ,
➢ Përdorimi i rasteve si parkimi i zgjuar, ndriçimi i zgjuar ndihmon në kursimin e kohës dhe
parave dhe kështu rritin produktivitetin e punës,
➢ Ndihmon në menaxhimin e mbeturinave të zgjuara, riciklimin dhe ripërdorimin,
➢ Bën më të lehtë pagesat në celular dhe krijon aplikacione për porositjen në internet.

Mangësit e një qyteti të zgjuar:
➢ Modelet e biznesit për të shfrytëzuar teknologjitë inteligjente janë ende në zhvillim e sipër,
➢ Ekzistojnë shqetësime për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave,
➢ Smart City nuk do të rregullojë problemet themelore urbane në qytetet ekzistuese,
➢ Smart City nuk mund të kapërcejë çështje të tilla si vendndodhja e keqe të ndërtesës dhe
arkitekturat nën standarde,
➢ Teknologjia e Smart City mbështetet në monitorimin dhe analizën e vazhdueshme të të
dhënave për operacione të ndryshme,
➢ Ky monitorim i vazhdueshëm mund të ketë pasoja negative mbi moralin e qytetarëve pasi
teknologjia mund të konsiderohet një ndërhyrje e intimitetit,
➢ Këto shqetësime për privatësinë janë të ligjshme pasi qe të dhënat që mund të përdoren për
të gjetur një vend parkimi por mund të përdoren për veprime të tjera,
➢ Jeta e qytetarëve do të jetë gjithmonë nën kontroll.
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Koncepti i qyteteve të zgjuar ka fituar shumë vëmendje kohët e fundit dhe ka të ngjarë të vazhdojë
ta bëjë këtë edhe në të ardhmen. Përkatësisht, ulja e konsumit të burimeve, ripërdorimi i burimeve
dhe riciklimi i mbeturinave - të gjitha me ndihmën e teknologjisë janë premtuar të përmirësojnë
cilësinë e jetës së banorëve.
Teknologjitë e zgjuara mund të ofrojnë zgjidhje për qytetet duke i ndihmuar ata të kursejnë para,
të zvogëlojnë emetimet e karbonit dhe të menaxhojnë flukset e trafikut. Për më tepër, duke qenë
se tregu për teknologji të zgjuar është relativisht i ri, ai ka nevojë për modele të reja biznesi dhe
mënyra për të punuar të cilat duhet të zhvillohen dhe zbatohen.Një nga sfidat më të mëdha me të
cilat përballen qytetet e zgjuara është mënyra e financimit të tyre. Infrastruktura e zgjuar e qytetit
kërkon një investim të madh kapital. Ka një pritje që projektet inteligjente duhet të demonstrojnë
kursime të menjëhershme të kostos, por zgjidhjet janë ende në zhvillim dhe janë pilotuar vetëm
kështu që kursimet e kostos dhe provat e efikasitetit ka të ngjarë të marrin kohë.
Në rastin e qyteteve të zgjuara indiane, ne tashmë e dimë se Banka Aziatike e Zhvillimit (ADB)
ka rënë dakord në parim për 1 miliard dollarë kredi për projektet e zgjuara të qytetit, ndërsa Banka
Botërore ka thënë se misioni i qytetit të zgjuar të Indisë mund të arrijë deri në 500 milion dollarë.
Gjithsesi e gjithë kjo varet nga shumë faktorë. Nevoja për qytete të zgjuara po rritet dita ditës me
rritjen

e

popullsisë

pasi

burimet

tokësore

janë

të

kufizuar
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